**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÈ THÁNG 6 NĂM HỌC 2024 - 2025**

**LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24 – 36 THÁNG)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  ***(02/06- 06/06)*** | | **Tuần 2**  ***(09/6- 13/06)*** | | **Tuần 3**  ***(16/06- 01/06)*** | | **Tuần 4**  ***(23/06- 27/06)*** | | **Mục tiêu đánh giá** |
| **Đón trẻ**  **Thể dục sáng** | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà.  - Tập cho trẻ kĩ năng xếp hàng chờ tới lượt.  - Thực hiện một số quy định đơn giản trong nhóm lớp. Như cất đồ chơi, cất ghế vào đúng nơi quy định, cất dép và ba lô vào đúng kí hiệu...  - Nhận các vai chơi về các góc.  - Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, xếp hình..  - Xem ảnh về gia đình bé.  - Thể dục sáng:  - Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ. - Tay: 2 tay đưa sang ngang- hạ xuống  - Bụng, lườn: Cúi người xuống, thẳng người lên  - Chân: Co duỗi từng chân | | | | | | | |  |
| **Trò chuyện** | - Trò chuyện về Trò chuyện về các hành vi, thói quen vệ sinh, ăn uống tốt.  - Trò chuyện giúp trẻ nhận biết một số vận dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.  - Chơi trò chơi tìm đồ dung vật dụng bé có thể sử dụng | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **Thứ 2** | **Văn học**  Ôn Thơ: Bà và cháu | | **Văn học**  Ôn Truyện: Đôi bạn nhỏ | | **Văn học**  Ôn Thơ: Cô giáo em | | **Văn học**  Ôn Truyện: Ngôi nhà màu vàng vui vẻ | |
| **Thứ 3** | Dạy trẻ kỹ năng bê ghế | | Dạy trẻ kỹ năng cầm thìa | | Dạy trẻ kỹ năng thả tăm vào lọ | | Dạy trẻ kỹ năng xúc hạt  bằng thìa | |
| **Thứ 4** | **Vận động**  VĐCB: Ôn Đi theo đường ngoằn ngoèo  TC: Kéo cưa lừa xẻ | | **Vận động**  VĐCB: Ôn Chạy theo cô  TC: Nu na nu nống | | **Vận động**  VĐCB: Ôn ném bóng về phía trước  TC: Nhảy thỏ | | **Vận động**  VĐCB: Ôn Bò có mang vật trên lưng.  TC: Bóng tròn to. | |
| **Thứ 5** | **Âm nhạc**  VĐTN:Ôn “Tập tầm vông”  TC: Nghe âm thanh của các dụng cụ âm nhạc | | **Âm nhạc**  Ôn: NH: “Cả nhà thương nhau”  VĐTN : Kéo cưa lừa xẻ | | **Âm nhạc**  Ôn: NH: “Cô và mẹ”  TC : Di chuyển theo âm thanh | | **Âm nhạc**  Ôn:NH: “Bé ngoan”  NH: “Cái mũi” | |
| **Thứ 6** | **Tạo hình**  Ôn Nặn vòng đeo tay | | **Tạo hình**  Ôn Xếp cái giường | | **Tạo hình**  Ôn xếp bàn ghế | | **Tạo hình**  Ôn in ngón tay tạo thành cánh hoa | |
| **HĐNT:** | \* Đi dạo, tắm nắng...  \* Quan sát thiên nhiên trời nắng, trời mưa, quan sát cây xanh trong trường đồ chơi trong sân trường, quan sát đôi dép của trẻ hát và đọc thơ cùng cô.  + Cô cho trẻ chơi trò chơi chỉ các bộ phận trên cơ thể, và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể của trẻ.  + Trẻ quan sát biết đặc điểm của cây xanh trong trường cây hoa, cây ăn quả...  + Trẻ biết được đặc điểm đồ chơi sân trường, đặc điểm của đôi dép, biết đọc thơ cùng cô...  + Biết nhặt rác bỏ thùng rác.  + Chuẩn bị: Đồ chơi ngoài trời, đôi dép của trẻ, các bài thơ, đôi dép, bạn mới, giờ chơi...  \* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột, bóng tròn to, dán bóng, thả bóng...  Trẻ biết chơi các trò chơi theo yêu cầu của cô. Khi chơi biết đoàn kết với bạn bè  Chuẩn bị: Bóng các màu, hộp để trẻ thả, băng dính...  \* Chơi với đồ chơi ngoài trời. | | | | | | | | |
| **Hoạt động góc** | 1. Góc vận động:  - Vận động tinh: Chơi thả bóng, luồn dây ô tô kéo, ném vòng...  - Phát triển cảm giác: Phát triển cảm giác của bàn chân, bàn tay.  2. Góc HĐVĐV:  Xâu hoa, xâu vòng, thả hình, thả bông màu, ghép hoa, ghép hình, xếp nhà, xếp tường rào...  + Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh để xếp nhà, xếp tường rào.  + Trẻ biết xâu hạt, xâu vòng.  + Chuẩn bị: Các khối nhựa để trẻ xếp, hạt dây xâu để trẻ xâu.  3. Góc chơi bế em:  - Trẻ biết bế em, cho em ăn, ru em ngủ...  - Chuẩn bị:  Búp bê, giường búp bê, khăn, bát, thìa, bình sữa, rau- củ - quả, chậu rửa, rổ...  - Cách chơi: Trẻ xúc cho em búp bê ăn, rửa hoa quả, gấp khăn, ru búp bê ngủ.  4. Góc tạo hình:  - Chơi màu nước: Trẻ biết in hình đồ chơi, chấm màu bằng ngón tay...  - Trẻ biết tô mầu đồ dùng trong gia đình bé thích: Cái cốc, cái bát...  - Chuẩn bị: Bút sáp màu, màu nướ, tranh cái cốc, cái bát...  5. Góc truyện:  - Trẻ biết về góc truyện lấy tranh truyện giở từng trang, biết nhân vật rối kể truyện theo ý thích của mình...  - Chuẩn bị truyện tranh, rối các nhân vật...  6. Góc âm nhac:  - Cho trẻ hát các bài hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ: Xắc xô, trống…  - Cho trẻ nghe 1 số bài hát. | | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn, ngủ, VS** | - Cô vệ sinh rửa mặt rửa tay cho trẻ trước khi ăn  - Cô chuẩn bị bàn ghế, yếm, khăn lau tay cho trẻ...  - Khi trẻ ăn cô quan tâm đến trẻ khi ăn. Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào đúng nơi quy định.  - Trẻ ăn xong cô lau miệng vệ sinh cho trẻ.  - Chuẩn bị giường ngủ cho trẻ, trẻ tự lấy gối đi ngủ.  - Trẻ ngủ cô quan tâm đến giấc ngủ của trẻ.  - Trẻ dậy cô cùng trẻ cất gối cất chiếu cùng cô. | | | | | | | | |
| **HĐ chiều** | \* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc.  \* Thực hiện một số kỹ năng tự phục vụ: Cầm cốc uống nước, đội mũ, cất ba lô đúng nơi quy định.  \* Hướng dẫn TC: Đồ vật bé thích, Trời nắng trời mưa, bọ dừa, kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống, tập tầm vông...  \* Nghe cô kể truyện:  \* Đọc thơ: “Cháu chào Ông ạ” “Cô giáo em”, “Thỏ ngoan” “chú vịt xám...  \* Hát: “Ru em búp bê”, “Chiếc khăn tay” “Cháu yêu Bà” “Cô và mẹ” “Lời chào buổi sáng”  \* Kỹ năng: Rèn trẻ cài quai dép, biết hỉ mũi, cất đồ đúng nơi quy định...  \* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp | | | | | | | | |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | | | | | | | | |

………., Ngày……tháng……năm 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN**  **(Nhận xét - Đánh giá)** | **TỔ TRƯỞNG** | **GIÁO VIÊN** |
|  | | |